























































































































































































































































































































The Central Dogma of Molecular Biology 




















csc c bcv bcv csc bcs cv sc cvn!










































Sequence Alignment and Free Verse 
Multiple sequence alignment 
Free verse poetry scansion 
AC-TGAT-CCA!
AC-TGATACTA!
ACGTGTTACCA!
Muslim civilization was external to the Indian soundscape. Other writers, including 
advocates of secular nationalism, insisted that Urdu poetry fell within a shared and 
distinct “Hindustani” literary culture that embraced both Hindu and Muslim ele‐
ments. 
 
 
Figure 6. Free‐verse meter (Abstracted from classical meter in Figure 4) 
Among the latter group of authors was Sana Ullah Dar ‘Miraji’ (1912–49), who is of‐
ten described as the progenitor of a modernist Hindustani literary culture that 
moves beyond older Persian forms to embrace South Asian folk culture.iv Hindustani 
displaced the Persian of the Mughal Court as the official language of colonial north 
India. It is commonly understood as both the origin language of contemporary Urdu 
and Hindi and a still‐existing language of common address with a primarily indige‐
nous vocabulary.v To describe Miraji's poetry as Hindustani is to evade casting his 
allegiance to either of the nations founded just before the poet’s death. His most 
prominent critics prize how Miraji’s poetry defies the solidification of language and 
nation; they base their claim primarily on the poet’s choice of vocabulary common 
to both languages.  
By applying the computational techniques described above, this paper explores how 
the poet negotiates these language politics less in terms of word choice than in the 
sound of his poetry. It argues that Miraji’s innovative uses of meter are both fully 
transparent to his audiences and lie outside of the ideological construct of Hindu‐
stani as a “composite” language.  
The paper examines the metrical variation in Miraji’s free‐verse poetry by pitching 
its analysis at a formal level independently from the linguistic register. It shows 
how, in addition to abstracting from classical Urdu poetry, as did his modernist con‐
temporaries, Miraji also attempted to provide an indigenous meter borrowed from 
poetry written before Hindi and Urdu audiences were separated by religious com‐
munity. He does so by translating into Urdu prosody poetic forms from Braj Bhasha, 
which require certain combinations of guru (heavy) and laghu (light) metrical sylla‐
bles, and by adapting into free verse the so‐called Hindi meter associated most 
strongly with the eighteenth‐century Urdu poet Mir Taqi Mir. This paper argues that 
meter itself carries meaning, and examines the rhythmic quality of language, which 
is among the most prized aspects of poetry in the Indian Subcontinent. 
3. Source and Data Dissemination 
Along with the data, the source code for metrical parsing and visualizations will be 
available at http://github.com/seanpue/dh2015.  
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